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Introduction 







































































































































  Search for Chametz תַקיִדְבּ ץֵמָח ‐  
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 Light Yom Tov Candles ‐  תַקָלְדַה תוֹרֵנַּה  
 



































































































































































































 ְךוּרָבּ הָתּאַ  ָיְי ,וּניֵהֹלֱא  ְךֶלֶמ םָלוֹעָה ,וּנָיֱחֶהֶשׁ וּנָמְיִּקְו וּנָעיִגִּהְו ןַמְזַּל הֶזַּה: 
 




















 ָךְכֶרָבְי  ָיְי  ָךֶֽרְמְשִׁיְו . 
רֵאָי  ָיְי ויָנָפּ  ָךיֶֽלֵא ָךֶּֽנֻּחיִו . 









Mnemonic: KADDESH‐URHATZ  ‐  שֵׁדַּק ץַחְרוּ  
 
Kadesh Urhatz     ץַחְרוּ.    שֵׁדַּק.  
Karpas Yahatz     ץַחַי.   סַפְּרַכּ.  
Magid Rahtza       דיִגַּמ .הָצְחָר.  
Motzee Matzah        איִצוֹמ הָצַּמ.  
Maror Korekh            ְךֵרוֹכּ.   רוֹרָמ.  
Shulhan Orekh         ןָחְלֻשׁ  ְךֵרוֹע.      
Tzafun Barekh        ְךֵרָבּ.   ןוּפָצ.  







































































































































  ]תבשל  יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו רֶקֹב יוֹם  ַהשִּׁשּׁיִ , ֻכְיַווּלּ  ַהשּׁםִיַמָ ץֶרָאָהְו לָכְו‐םָאָבְצ :לַכְיַו םיִהֹלֱא בַּוֹיּם  ַהשּׁיִעיִבְ ,
 ְכאַלְמוֹתּ  ֲאשׁרֶ  ָעשׂהָ  , ִיַושְׁבּתֹ בַּוֹיּם  ַהשּׁיִעיִבְ  , ִמכּלָ‐ ְכאַלְמוֹתּ  ֲאשׁרֶ  ָעשׂהָ  : ְךֵרָבְיַו םיִהֹלֱא תֶא‐יוֹם  ַהשּׁיִעיִבְ ,
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]בָּרוּ ְך  ַאתּהָ  ָיְי ,ניֵהֹלֱאוּ  ְךֶלֶמ עָהוֹםָל ,וֹבּאֵר אְמוֹיֵר  ֵאָהשׁ[:      
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]בָּרוּ ְך  ַאתּהָ  ָיְי ,ניֵהֹלֱאוּ  ְךֶלֶמ עָהוֹםָל , ַהמּ ְבַדּליִ בּןֵי  ֶדֹקשׁ לֹחְל בּןיֵ אוֹר  ֹחְלשׁ ְךֶ ,בּןֵי  ִישׂלֵאָרְ םיִמַעָל  ,בּןֵי יוֹם 
 ַהשּׁיִעיִבְ  ְלשֵׁשׁתֶ יֵמְי  ַהמּ ֲעַשׂהֶ .בּןֵי  ְקדֻּשּׁתַ שַׁבּתָ  ֻדְקִלשּׁתַ   
יוֹם טוֹב  ְבִהדּ ְלַתָּ  .תֶאְו‐יוֹם  ַהשּׁיִעיִבְ  ִמשֵּׁשׁתֶ יֵמְי  ַהמּ ֲעַשׂהֶ  ִקדַּשְׁתָּ  . ְבִהדּ ְלַתָּ  ִקְודַּשְׁתָּ תֶא‐ ַעמּ ָךְ  ִישׂלֵאְָר 











who distinguishes between degrees of sanctity.]        
 






























































































































































































































































































As  you dip  the beauty of  greens  into  the water of  tears, please hear my  cry. 
Can’t you see that I am slowly dying? My forests are being clear cut, diminished. 
My diverse and wondrous creatures ‐‐ birds of the sky and beasts of the fields ‐‐ 
small and  large are  threatened with extinction  in your  lifetimes. My  splendid, 
colorful  flora  and  fauna  are  diminishing  in  kind.  My  tropical  places  are 










































































































































































































Climate  change’s  effect  on  agricultural  production  is  of  utmost  concern.  A 




exposed  to  high  temperatures,  crop  development  slows.  In  the  U.S.,  studies 






Many  regions will  see  increases  in  heat  extremes,  extended  heat waves  and 
intense  precipitation  events  leading  to  yield  reduction,  soil  erosion  and 
increased  flooding. At high  latitudes, annual  river  runoff and water availability 
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 will  increase,  while  many  semi‐arid  regions,  including  the  Western  U.S., 
Mediterranean Basin, southern Africa and northeast Brazil, will see a decrease 
in  water  availability.8  Already,  changes  in  weather  patterns  have  had 
demonstrable  effects  on  agriculture  globally,  as  droughts  and  heavy 
precipitation have inflicted crop damage and decreased yields.9  
Weed,  disease  and  pest  pressures  will  also  increase  as  a  result  of  climate 
change. Many weeds and insect pests that thrive in warm weather will gain hold 
in  regions  previously  too  cool  to  support  their  growth,  and  increased  carbon 





weather, monocultures  are  highly  vulnerable  systems  that  can  be wiped  out 
entirely from a single pest, blight or weather event.  
Animal  agriculture will be negatively  affected  as well. Higher  levels of  animal 
disease and parasites are predicted with  increased  temperatures, and  this will 
likely  result  in  greater  costs  for disease  control  and higher  levels of  livestock 
mortality.  Further,  the  decline  in  grain  yields  and  resulting  decreased  grain 
















































































































































































































































































































































































































Avadim Hayinu  ‐  םיִדָבֲע וּנִייָה  
Storytelling: “We Were Slaves” 
 
םיִדָבֲע וּנִייָה הֹעְרַפְל םִיָֽרְצִמְבּ  .וּנֵֽאיִצוַֹיּו  ְָיי וּניֵהֹלֱא םָשִּׁמ  ,דָיְבּ הָקָזֲח  ַעוֹֽרְזִבוּ הָיוּטְנ  ,וּלִּאְו אֹל איִצוֹה 
שׁוֹדָקַּה  ְךוּרָבּ אוּה וּניֵֽתוֹבֲא־תֶא םִיַֽרְצִמִּמ  ,יֵרֲה וּנֽאָ וּניֵנָבוּ יֵנְבוּ וּניֵנָב  ,םיִדָבְּעֻשְׁמ וּנִייָה הֹעְרַפְל 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































“Why should I care?”  This child, the wicked one, knows that the environment is being 
damaged, but feels helpless.  This child should be reminded that the planet belongs to G‐d, but 
 




























































































































































הָלִּחְתִּמ יֵדְבוֹע הָדוֹבֲע הָרָז וּיָה וּניֵֽתוֹבֲא  .וָשְׁכַעְו וּנָֽבְרֵק םוֹקָמַּה וֹתָדוֹבֲעַל  .רַמֱאֶנֶּשׁ  :רֶמאֹֽיַּו  ַעֻֽשׁוֹהְי 
םָעָה־לָכּ־לֶא .הֹכּ רַמאָ  ְָיי יֵהֹלֱא לֵאָרְשִׂי ,רֶבֵֽעְבּ רָהָנַּה וּבְשָׁי םֶכיֵתוֹבֲא םָלוֹעֵמ ,חַרֶֽתּ יִבֲא םָהָרְבאַ יִבֲאַו 
רוֹחָנ .וּדְבַעַיַּו םיִהֹלֱא םיִרֵחֲא :חַקֶּאָו םֶכיִבֲא־תֶא םָהָרְבאַ־תֶא רֶבֵֽעֵמ רָהָנַּה , ְךֵלוֹאָו וֹתוֹא ץֶרֶֽא־לָכְבּ ןַעָֽנְכּ .
















 ְךוּרָבּ רֵמוֹשׁ וֹתָחָטְבַה לֵאָרְשִׂיְל . ְךוּרָבּ אוּה .שׁוֹדָקַּהֶשׁ  ְךוּרָבּ אוּה בַשִּׁח ץֵקַּה־תֶא ,תוֹשֲׂעַל הָמְכּ רַמאֶָשּׁ 
םָהָרְבאְַל וּניִֽבאָ תיִרְבִבּ יֵבּן םיִרָתְבַּה  ,רַמֱאֶנֶּשׁ  :רֶמאֹֽיַּו םָרְבאְַל  ַעֹֽדָי עַדֵתּ  ,רֵג־יִכּ הֶיְהִי  ָךֲעְרַז  ,ץֶרֶֽאְבּ 
























































































































































































































































































































Go and Learn ‐   אֵצ דַמְלוּ  
 


































He sojourned there  implies that he did not come down to settle  in Egypt but only to  live there 
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amaleinu, v'et lachatzeinu.                 
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 "We cried to G‐d of our ancestors; G‐d heard our cry and saw our affliction, our toil, and our 
oppression."   (Dt. 26:6)            
 




































awe, miraculous signs and wonders."  (Dt. 26:8)           
 
וּנֵֽאִצוַֹיּו  ְָיי םִיַֽרְצִמִּמ .אֹל יֵדְי־לַע  ְךאְָלַמ ,אֹלְו יֵדְי־לַע ףָרָשׂ .אֹלְו יֵדְי־לַע  ַחיִֽלָשׁ .אָלֶּא שׁוֹדָקַּה  ְךוּרָבּ אוּה 
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 G‐d brought us out of Egypt not by an angel, not by a seraph, not by a messenger, but by G‐
dself, as  it  is written:  "I will pass  through  the  land of Egypt on  that night;  I will  smite all  the 






















Uvizroa  n'tuyah.  Zo  ha‐cherev.  K'mah  shene‐emar:  v'charbo  sh'lufah  b'yado,  n'tuyah  al 
y’rushalayim.   






































      Arov,   
        Dever,   
          Sh’hin,   
            Barad,   
              Arbeh,   
                Hoshekh,   





      Beasts, 
        Cattle Plague 
          Boils 
            Hail 
              Locusts 
                Darkness 
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אכ  רֶמאַֹיּו הָוהְי לֶא‐הֶשֹׁמ ,הֵטְנ  ָךְדָי לַע‐םִיַמָשַּׁה ,יִהִיו  ְךֶשֹׁח ,לַע‐ץֶרֶא  ָרְצִמםִי ;שֵׁמְָיו , ְךֶשֹׁח. 
בכ  טֵיַּו הֶשֹׁמ תֶא‐וֹדָי ,לַע‐םִיָמָשַּׁה ;יִהְַיו  ְךֶשֹׁח‐הָלֵפֲא לָכְבּ‐ץֶרֶא םִיַרְצִמ ,תֶשֹׁלְשׁ םיִמָי . 
 
























































































Use light only when and where it’s needed. Turn off lights when they are not 
needed and create a curfew for lights‐out. Minimize interim light use with 
timers and motion detectors.  
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friendly fixtures, refer to IDA’s Web site and the fixtures featured in the IDA 
Fixture Seal of Approval program.  
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 אֹלְו קֵפִּס וּנֵֽכְּרָצ רָבְּדִמַּבּ םיִעָבְּראַ הָנָשׁ       ,וּנֵיַּדּ: 
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ancestors to rise when G‐d was revealed to us and redeemed us, as  it  is written  in the Torah: 
“And  they  baked  the  dough  which  they  brought  forth  out  of  Egypt  into  matzoh  ‐  cakes  of 


















































































































































































































































































































































































































l'vincha  bayom  hahu  leimor:  ba‐avur  zeh  asah Adonai  li,  b'tzeiti mimitzrayim.  Lo  et  avoteinu 
bilvad,  ga‐al  hakadosh  Baruch  hu,  ela  af  otanu  ga‐al  imahem,  shene‐emar:  v'otanu  hotzi 
misham, l'ma‐an havi otanu, latet lanu et ha‐aretz asher nishba la‐avoteinu. 
Therefore we are obligated, to thank, sing the Hallel, praise, glorify, exalt, honor, bless, elevate 













 ְךָכיִפְל וּנְחַֽנֲא םיִבָיַּח תוֹדוֹהְל ,לֵלַּהְל , ַחֵֽבַּשְׁל ,רֵאָפְל ,םֵמוֹרְל ,רֵדַּהְל , ְךֵרָבְל ,הֵלַּעְל סֵלַּקְלוּ ,יִמְל הָשָׂעֶשׁ 












הָּיוּלְלַה  .וּלְלַה יֵדְבַע  ְָיי .וּלְלַה םֵשׁ־תֶא  ְָיי .יִהְי םֵשׁ  ְָיי  ְךָרֹבְמ הָתַּעֵמ דַעְו םָלוֹע :חַרְזִמִּמ שֶׁמֶֽשׁ דַע וֹאוֹבְמ .
לָלֻּהְמ םֵשׁ  ְָיי .םָר םִיוֹגּ־לָכּ־לַע  ְָיי .לַע םִיַֽמָשַּׁה וֹדוֹבְכּ :יִמ ָייַכּ וּניֵֽהֹלֱא .יִהיִבְּגַמַּה תֶבָֽשָׁל :יִליִפְּשַׁמַּה 




olam.  Mimizrach  shemesh  ad  m'vo‐o,  m'hulal  sheim  Adonai.  Ram  al  kol  goyim  Adonai,  al 
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 hashamayim k'vodo. Mi k'Adonai Eloheinu, hamagbihi  lashavet. Hamashpili  lirot, bashamayim 
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  ְךוּרָבּ הָתּאַ  ְָיי  ,וּניֵֽהֹלֱא  ְךֶלֶֽמ םָלוֹעָה  ,רֶשֲׁא וּנָֽלאְָגּ לאַָגְו וּניֵֽתוֹבֲא־תֶא םִיַֽרְצִמִּמ  ,וּנָֽעיִגִּהְו הָלְיַֽלַּל 
הֶזַּה  ,וֹבּ־לָכֱאֶל הָצַּמ רוֹרָמוּ  .ןֵכּ  , ְָיי וּניֵֽהֹלֱא יֵהֹלאֵו וּניֵֽתוֹבֲא  ,וּנֵֽעיִגַּי םיִדֲעוֹמְל םיִלָגְרִלְו םיִרֵחֲא  ,םיִאָבַּה 
וּנֵֽתאָרְקִל םוֹלָשְׁל  .םיִחֵמְשׂ ַןיְנִבְבּ  ָךֶֽריִע  ,םיִשָׂשְׂו  ָךֶֽתָדוֹבֲעַבּ  ,לַכאֹנְו םָשׁ ןִמ םיִחָבְזַּה ןִמוּ םיִחָסְפַּה  ]
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Korekh/Hillel Sandwich ‐  ְךֵרוֹכּ 
 









Shulchan Orekh/The Festive Meal ‐   ןָחְלֻשׁ  ְךֵרוֹע  
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 Finally, we have reached the festive meal.  When do we eat?  Now!  What we eat has become a 
much  more  complicated  matter  in  the  last  decade.    While  enjoying  matzoh  ball  soup  and 










































































































































































































































































































































































































































































































(chorus:  ָתְלַכאְָו  ָתעַבָשְו  ָתכָרְבוּ/v'achalta, v'savata, u'verachta) 
 
























































































































































































































































































































































































Barekh/Birkat HaMazone ‐  ְךֵרָבּ 
 
Psalm 126 
 ָיְי בוּשְׁבּ תוֹלֲעַמַּה ריִשׁםיִמְלֹחְכּ וּניִֽיָה ןוֹיִּצ תַביִשׁ תֶא : םִיוֹגַּב וּרְמאֹי זאָ הָנִּר וּנֵֽנוֹשְׁלוּ וּניִֽפּ קוֹחְשׂ אֵלָמִּי זאָ
הֶלֵּֽא םִע תוֹשֲׂעַל ָיְי ליִדְּגִה :םיִחֵמְשׂ וּניִֽיָה וּנָֽמִּע תוֹשֲׂעַל ָיְי ליִדְּגִה :בֶגֶֽנַּבּ םיִקיִפֲאַכּ וּנֵֽתיִבְשׁ תֶא ָיְי הָבוּשׁ :
































ןמזמה:  םָלוֹע דַעְו הָתַּעֵמ ְךָרֹבְמ ָיְי םֵשׁ יִהְי. 
Leader: (repeats)  Y’hi sheim Adonai m’vorakh mei‐ata v’ad olam. 
      Blessed be the name of G‐d now and forever. 
 
ןמזמה:  יַתוֹבַּרְו ןָנָבַּרְו ןָנָרָמ תוּשְׂרִבּ , ְךֵרָבְנ) וּניֵֽהֹלֱא (ַֽכאֶָשׁוֹלֶּשִּׁמ וּנְל.      
Leader:   Birshut maran v’raban v’rabotai n’vareikh (Eloheinu) she‐akhalnu mee‐shelo.       
    With your permission, let us now bless (our) G‐d whose food we have    
      eaten. 
 
ןיבוסמה:  ְךוּרָבּ )וּניֵֽהֹלֱא (וּניִֽיָח וֹבוּטְבוּ וֹלֶּשִּׁמ וּנְלַֽכאֶָשׁ. 
Everyone:  Barukh (Eloheinu) she‐akhalnu mee‐shelo uv’tuvo hayeenu.         
      Blessed be (our G‐d) whose food we have eaten and through whose  
        goodness we live. 
 
ןמזמה :  ְךוּרָבּ ) וּניֵֽהֹלֱא (אֶָשׁוּניִֽיָח וֹבוּטְבוּ וֹלֶּשִּׁמ וּנְלַֽכ. 
Leader: (repeats)  Barukh (Eloheinu) she‐akhalnu mee‐shelo uv’tuvo hayeenu. 
      Blessed be (our G‐d) whose food we have eaten and through whose 
        goodness we live. 
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 ןיבוסמה: וֹמְשׁ ְךוּרָבוּ אוּה ְךוּרָבּ:    
Everyone:    Barukh hu uvarukh sh’mo. 
      Blessed be G‐d and blessed be G‐d’s name. 
 
 ָיְי הָתּאַ ְךוּרָבּ ,םָלוֹעָה ךֶלֶֽמ וּניֵֽהֹלֱא , ָב לָכְל םֶחֶֽל ןֵתוֹנ אוּה םיִמֲחַרְבוּ דֶסֶֽחְבּ ןֵחְבּ וֹבוּטְבּ וֹלֻּכּ םָלוֹעָה תֶא ןָזַּה רָשׂ
וֹדְּסַח םָלוֹעְל יִכּ .וּנָֽל רַסָֽח אֹל דיִמָתּ לוֹדָגַּה וֹבוּטְבוּ , ְודֶעָו םָלוֹעְל ןוֹזָמ וּנָֽל רַסְחֶי לאַ .לוֹדָגַּה וֹמְשׁ רוּבֲעַבּ , אוּה יִכּ











וּניֵֽתוֹבֲאַל ָתְּלַֽחְנִהֶשׁ לַע וּניֵֽהֹלֱא ָיְי ָךְלּ הֶדוֹנ , ֶח ץֶרֶֽאהָבָחְרוּ הָבוֹט הָדְּמ , ץֶרֶֽאֵמ וּניֵֽהֹלֱא ָיְי וּנָֽתאֵצוֹהֶשׁ לַעְו
םיַֽרְצִמ ,וּנָֽתיִדְפוּ ,םיִדָבֲע תיֵבִּמ ,וּנֵֽרָשְׂבִבּ ָתְּמַֽתָחֶשׁ ָךְתיִרְבּ לַעְו ,וּנָֽתְּדַמִּלֶּשׁ ָךְתָרוֹתּ לַעְו , ָךיֶֽקֻּח לַעְו













 ְךָל םיִדוֹמ וּנְחַֽנֲא וּניֵֽהֹלֱא ָיְי לֹכַּה לַעְו , ְךָתוֹא םיִכְרָבְמוּ , דיִמָתּ יַח לָכּ יִפְבּ ָךְמִשׁ ְךַרָבְּתִידֶעָו םָלוֹעְל .בוּתָכַּכּ ,








 ] ִבְשַּׁה םוֹי תַוְצִמְבוּ ָךיֶֽתוְֹצִמְבּ וּניֵֽהֹלֱא ָיְי וּנֵֽציִלֲחַהְו הֵצְר תבשלהֶזַה שׁוֹדָקַּהְו לוֹדָגַּה תָבַּשַּׁה יִעי . לוֹדָגּ הֶז םוֹי יִכּ
 ָךיֶֽנָפְל אוּה שוֹדָקְו ,וּניֵֽהֹלֱא ָיְי וּנָֽל ַחיִֽנָה ָךְנוֹצְרִבוּ ָךֶֽנוֹצְר תַוְצִמְכּ הָבֲהאְַבּ וֹבּ ַחוּֽנָלְו וֹבּ תָבְּשִׁל , הָרָצ אֵהְת אֹלֶּשׁ
וּנֵֽתָחוּנְמ םוֹיְבּ הָחָנֲאַו ןוֹגָיְו .ֵֽהֹלֱא ָיְי וּנֵֽאְרַהְו ָךֶֽריִע ןוֹיִּצ תַמָחֶנְבּ וּני , ָךֶֽשְׁדָק ריִע םִיַֽלָשׁוּרְי ןַיְנִבְבוּ , אוּה הָתּאַ יִכּ














and consolation. ]           
 
]וּניֵֽתוֹבֲא יֵהֹלאֵו וּניֵֽהֹלֱא   חספל , ַעיִֽגַּיְו אֹבָיְו הֶלֲעַי ,הֶאָרֵיְו , ֵיְוהֶצָר ,עַמָשִּׁיְו ,דֵקָפִּיְו ,וּנֵֽנוֹדְּקִפוּ וּנֵֽנוֹרְכִז רֵכָזִּיְו ,
וּניֵֽתוֹבֲא ןוֹרְכִזְו , ָךֶדְּבַע דוָדּ ןֶבּ ַחיִֽשָׁמ ןוֹרְכִזְו , ָךֶֽשְׁדָק ריִע םִיַֽלָשׁוּרְי ןוֹרְכִזְו , לֵאָרְשִׂי תיֵבּ ָךְמַּע לָכּ ןוֹרְכִזְו
 ָךיֶֽנָפְל , ִמֲחַרְלוּ דֶסֶֽחְלוּ ןֵחְל הָבוֹטְל הָטיֵלְפִלםי ,הֶזַּה תוֹצַּמַה גַח  םוֹיְבּ םוֹלָשְׁלוּ םיִיַּחְל .הָבוֹטְל וֹבּ וּניֵֽהֹלֱא ָיְי וּנֵֽרְכָז .
הָכָרְבִל וֹב וּנֵֽדְקָפוּ .םיִיַּחְל וֹב וּנֵֽעיִשׁוֹהְו ,םיִמֲחַרְו הָעוּשְׁי רַבְדִבוּ ,וּנֵֽנָּחְו סוּח ,וּנֵֽעיִשוֹהְו וּניֵֽלָע םֵחַרְו , ָךיֶֽלֵא יִכּ























תוּכְז וּניֵֽלָעְו םֶהיֵלֲע וּדְמַּלְי םוֹרָמַּבּ ,םוֹלָשׁ תֶרֶֽמְשִׁמְל אֵהְתֶּשׁ ,וּנֵֽעְשִׁי יֵהֹלֱאֵמ הָקָדְצוּ ָיְי תֵאֵמ הָכָרְב אָשִּׂנְו , אָצְמִנְו







]ןָמֲחַרָה  תבשל ,םיִמָלוֹעָה יֵיַּחְל הָחוּנְמוּ תָבַּשׁ וֹלֻּכֶּשׁ םוֹי וּנֵֽליִחְנַי אוּה[.      
 




eternal life.]                     
   





















וֹכְּלַמ תוֹעוּשְׁי לוֹדְּגִמ ,ֶֽח הֶשֹֽׂעְוםָלוֹע דַע וֹעְרַזְלוּ דִוָדְל וֹחיִשְׁמִל דֶס :ויָמוֹרְמִבּ םוֹלָשׁ  הֶשֹׂע ,םוֹלָשׁ הֶשֲׂעַי אוּה ,







ויָשֹדְק ָיְי תֶא וּארְי ,ויאֵָריִל רוֹסְחַמ ןיֵא יִכּ :וּבֵֽעָרְו וּשָׁר םיִריִפְכּ ,בוֹט לָכ וּרְסְחַי אֹל ָיְי יֵשְׁרוֹדְו :בוֹט יִכּ יָיַל וּדוֹה , יִכּ
וֹדְּסַח םָלוֹעְל : ָךֶֽדָי תֶא ַחֵֽתוֹפּ ,ןוֹצָר יַח לָכְל ַעיִֽבְּשַׂמוּ : ַטְבִי רֶשֲׁא רֶבֶֽגַּה ְךוּרָבּ ָיְיַבּ ח ,וֹחַטְבִמ ָיְי הָיָהְו : יִתיִֽיָה רַעַֽנ














































































































































































have not obeyed G‐d’s  command. Our people have  suffered  frequently  at  the hands of  such 
humans. In G‐d’s own way and in G‐d’s own time, the wicked pay the price of their wickedness. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































אֹל וּנָֽל ְָָיי אֹל וּנָֽל יִכּ  ָךְמִשְׁל ןֵתּ דוֹבָכּ ,לַע  ָךְדְּסַח לַע  ָךֶֽתִּמֲא .הָמָּֽל וּרְמאֹי גַּהםִיוֹ ,הֵיּאַ אָנ םֶהיֵהֹלֱא .
וּניֵֽהֹלאֵו םִיָֽמָשַּׁב לֹכּ רֶשֲׁא ץֵפָח הָשָׂע .םֶהיֵבַּצֲע ףֶסֶֽכּ בָהָזְו ,הֵשֲׂעַמ יֵדְי םָדאָ .הֶפּ םֶהָל אֹלְו וּרֵֽבַּדְי ,
םִיַֽניֵע םֶהָל אֹלְו ואְרִי  .םִיַֽנְזאָ םֶהָל אֹלְו וּעָֽמְשִׁי  ,ףאַ םֶהָל אֹלְו ןוּחיִרְי  .םֶהיֵדְי אֹלְו ןוּשׁיִמְי  ,םֶהיֵלְגַר אֹלְו 
וּכֵֽלַּהְי  ,אֹל וּגְּהֶי םָנוֹרְגִבּ  .םֶהוֹמְכּ וּיְהִי םֶהיֵשֹׂע  ,לֹכּ רֶשֲׁא  ַחֵֽטֹבּ םֶהָבּ  :לֵאָרְשִׂי חַטְבּ ָייַבּ  ,םָרְזֶע 
םָנִּגָמוּ אוּה .תיֵבּ ןֹרֲהאַ וּחְטִבּ  ְָייַב ,םָרְזֶע םָנִּגָמוּ אוּה .יֵאְרִי  ְָיי וּחְטִבּ  ְָייַב ,םָרְזֶע םָנִּגָמוּ אוּה: 
Lo  lanu,  Adonai,  lo  lanu,  ki  l'shimcha  tein  kavod,  al  chasd'cha  al  amitecha.  Lamah  yomru 
hagoyim,  ayeih  na  Eloheihem.  Veiloheinu  vashamayim,  kol  asher  chafeitz  asah.  Atzabeihem 
 




















 ְָיי וּנָֽרָכְז  ְךֵרָבְי , ְךֵרָבְי תֶא תיֵבּ לֵאָרְשִׂי , ְךֵרָבְי תֶא תיֵבּ ןֹרֲהאַ . ְךֵרָבְי יֵאְרִי  ְָיי ,םיִנַּטְקַּה םִע םיִלֹדְגַּה .ףֵסֹי  ְָיי 
םֶכיֵלֲע ,םֶכיֵלֲע לַעְו םֶכיֵנְבּ .םיִכוּרְבּ םֶתּאַ  ְָייַל ,הֵשֹׂע םִיַֽמָשּׁ ץֶרֽאָָו .םִיַֽמָשַּׁה םִיַֽמָשּׁ  ְָייַל ,ץֶרֽאָָהְו ןַתָנ יֵנְבִל 
םָדאָ .אֹל םיִתֵמַּה וּלְלַהְי הָּי ,אֹלְו לָכּ יֵדְרֹי הָמוּד .וּנְחַֽנֲאַו  ְךֵרָבְנ הָּי ,הָתַּעֵמ דַעְו םָלוֹע ,הָּיוּלְלַה : 
Adonai  z'charanu  y'vareich,  y'vareich  et  beit  yisra‐eil,  y'vareich  et  beit  aharon.  Y'vareich  yirei 
Adonai,  hak'tanim  im  hag'dolim.  Yoseif  Adonai  aleichem,  aleichem  v'al  b'neichem.  B'ruchim 















יִנוּֽאָצְמ הָרָצ ןוֹגָיְו אָצְמֶא  .םֵשְׁבוּ  ְָיי אָרְקֶא  ,הָנּאָ  ְָיי הָטְלַּמ יִשְׁפַנ  .ןוּנַּח  ְָיי קיִדַּצְו  ,וּניֵֽהֹלאֵו םֵחַרְמ  .רֵמֹשׁ 



























רָקָי יֵניֵעְבּ  ְָיי הָתְוָֽמַּה ויָדיִסֲחַל  .הָנּאָ  ְָיי יִכּ יִנֲא  ָךֶֽדְּבַע יִנֲא  ָךְדְּבַע  ,ןֶבּ  ָךֶֽתָמֲא ָתְּחַֽתִּפּ יָרֵסוֹמְל  . ָךְל 











































ןִמ רַצֵמַּה יִתאָֽרָק הָּיּ  ,יִנָֽנָע בָחְרֶמַּב הָּי  . ְָיי יִל אֹל אָריִא  ,הַמ הֶשֲׂעַיּ יִל םָדאָ  . ְָיי יִל יָרְזֹעְבּ  ,יִנֲאַו הֶאְרֶא 
יאְָנשְׂב .בוֹט תוֹסֲחַל  ְָייַבּ , ַחֹֽטְבִּמ םָדאָָבּ .בוֹט תוֹסֲחַל  ְָייַבּ  ַחֹֽטְבִּמ םיִביִדְנִבּ .לָכּ םִיוֹגּ יִנוּֽבָבְס םֵשְׁבּ  ְָיי יִכּ 
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 וּדוֹה ָייַל יִכּ בוֹט ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח :וּדוֹה יֵהֹלאֵל םיִהֹלֱאָה ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח :וּדוֹה יֵנֹדֲאַל םיִנֹדֲאָה ,יִכּ םָלוֹעְל 
וֹדְּסַח  :הֵשֹׂעְל תוֹאָלְפִנ תוֹלֹדְגּ וֹדַּבְל  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח  :הֵשֹׂעְל םִיַֽמָשַּׁה הָנוּבְתִבּ  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח :
עַקוֹרְל ץֶרֽאָָה לַע םִיָֽמַּה  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח  :הֵשֹׂעְל םיִרוֹא םיִלֹדְגּ  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח  :תֶא שֶׁמֶֽשַּׁה 




וֹדְּסַח  :גֹרֲהַַיּו םיִכָלְמ םיִריִדּאַ  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח    :ןוֹחיִסְל  ְךֶלֶֽמ יִרֹמֱאָה  ,יִכּ םָלוֹעְל וֹדְּסַח  :גוֹעְלוּ  ְךֶלֶֽמ 



























































תַמְשִׁנ לָכּ יַח  , ְךֵרָבְתּ תֶא  ָךְמִשׁ  ְָיי וּניֵֽהֹלֱא  . ַחוּֽרְו לָכּ רָשָׂבּ  ,רֵאָפְתּ םֵמוֹרְתוּ  ָךְרְכִז וּנֵֽכְּלַמ דיִמָתּ  ,ןִמ 
םָלוֹעָה דַעְו םָלוֹעָה הָתּאַ לֵא . ָךיֶֽדָעְלַבִּמוּ ןיֵא וּנָֽל  ְךֶלֶֽמ לֵאוֹגּ  ַעיִֽשׁוֹמוּ ,הֶדוֹפּ ליִצַּמוּ סֵנְרַפְמוּ םֵחַרְמוּ ,לָכְבּ 
תֵע הָרָצ הָקוּצְו  .ןיֵא וּנָֽל  ְךֶלֶֽמ אָלֶּא הָתּֽאָ  :יֵהֹלֱא םיִנוֹשׁאִרָה םיִנוֹרֲחאַָהְו  ,ַהּוֹֽלֱא לָכּ תוֹיִּרְבּ  ,ןוֹדֲא לָכּ 
תוֹדָלוֹתּ  ,לָלֻּהְמַה בֹרְבּ תוֹחָבְּשִׁתַּה  ,גֵהַנְמַה וֹמָלוֹע דֶסֶֽחְבּ  ,ויָתוֹיִּרְבוּ םיִמֲחַרְבּ  . ְָיַיו אֹל םוּנָי אֹלְו ןָשִׁיי ,
רֵרוֹעְמַה םיִנֵשְׁי ץיִקֵמַּהְו םיִמָדְּרִִנ  , ַחיִֽשֵׂמַּהְו םיִמְלִּא  ,ריִתַּמַּהְו םיִרוּסֲא  , ְךֵמוֹסַּהְו םיִלְפוֹנ  ,ףֵקוֹזַּהְו 
םיִפוּפְכּ , ָךְל  ָךְדַּבְל וּנְחַֽנֲא םיִדוֹמ  .וּלִּא וּניִֽפ אֵלָמ הָריִשׁ םָיַּכּ  ,וּנֵֽנוֹשְׁלוּ הָנִּר  ֲהַכּןוֹמ ויָלַּגּ ,וּניֵֽתוֹתְפִשְׂו 
חַבֶֽשׁ יֵבֲחְרֶמְכּ  ַעיִֽֽקָר ,וּניֵֽניֵעְו תוֹריִאְמ שֶׁמֶֽשַּׁכּ  ַחֵֽרָיַּכְו ,וּניֵֽדְָיו תוֹשׂוּרְפ יֵרְשִׁנְכּ םִיָֽמָשׁ ,וּניֵֽלְגַרְו תוֹלַּק 
תוֹלָיּאַָכּ ,ןיֵא וּנְחַֽנֲא םיִקיִפְּסַמ ,תוֹדוֹהְל  ָךְל  ְָיי וּניֵֽהֹלֱא יֵהֹלאֵו וּניֵֽתוֹבֲא , ְךֵרָבְלוּ תֶא  ָךֶֽמְשׁ לַע תַחאַ ףֶלֽאֵָמ 
ףֶלֶֽא יֵפְלאַ םיִפָלֲא יֵבִּרְו תוֹבָבְר םיִמָעְפּ ,תוֹבוֹטַּה  ָתיִֽשָׂעֶשׁ םִע וּניֵֽתוֹבֲא וּנָֽמִּעְו .םִיַֽרְצִמִּמ וּנָֽתְּלאְַגּ  ְָיי 
וּניֵֽהֹלֱא  ,תיֵבִּמוּ םיִדָבֲע וּנָֽתיִדְפּ  ,בָעָרְבּ וּנָֽתְּנַז  ,עָבָשְׂבוּ וּנָֽתְּלַכְּלִכּ  ,בֶרֶֽחֵמ וּנָֽתְּלַצִּה  ,רֶבֶֽדִּמוּ 
וּנָֽתְּטַלִּמ ,םִיָלֳחֵמוּ םיִעָר םיִנָמֱאֶנְו וּנָֽתיִלִּדּ :דַע הָנֵּֽה וּנוּֽרָזֲע  ָךיֶֽמֲחַר ,אֹלְו וּנוּֽבָזֲע  ָךיֶֽדָסֲח לאְַו וּנֵֽשְׁטִּתּ 
 ְָיי וּניֵֽהֹלֱא חַצֶֽנָל  .לַע ןֵכּ םיִרָבֵא ָתְּגַֽלִּפֶּשׁ וּנָֽבּ  , ַחוּֽרְו הָמָשְׁנוּ ָתְּחַֽפָנֶּשׁ וּניֵֽפּאְַבּ  ,ןוֹשָׁלְו רֶשֲׁא 
ָתְּמַֽשׂ וּניִֽפְבּ ,ןֵה םֵה וּדוֹי וּכְרָבִיו וּחְבַּשִׁיו וּרֲאָפִיו וּמְמוֹרִיו וּציִֽרֲעְַיו וּשׁיִֽדְּקְַיו וּכיִֽלְמְַיו תֶא  ָךְמִשׁ וּנֵֽכְּלַמ ,
יִכּ לָכ הֶפּ  ָךְל הֶדוֹי  ,לָכְו ןוֹשָׁל  ָךְל עַבָשִּׁת  ,לָכְו  ְךֶרֶֽבּ  ָךְל עַרְכִת  ,לָכְו הָמוֹק  ָךיֶֽנָפְל הֶוֲחַתְּשִׁת  ,לָכְו תוֹבָבְל 
 ָךוּֽאָרִיי  ,לָכְו בֶרֶֽק תוֹיָלְכוּ וּרְמַּזְי  ָךֶֽמְשִׁל  .רָבָדַּכּ בוּתָכֶּשׁ  ,לָכּ יַתוֹמְצַע הָנְרַֽמאֹתּ  ְָיי יִמ  ָךוֹֽמָכ  .ליִצַּמ יִנָע 
קָזָחֵמ וּנֶּֽמִּמ ,יִנָעְו ןוֹיְבֶאְו וֹלְזֹגִּמ :יִמ הֶמְדִי  ְךָלּ ,יִמוּ הֶוְשִׁי  ְךָלּ יִמוּ  ְךָרֲעַי  ְךָל :לֵאָה לוֹדָגַּה רוֹבִּגַּה אָרוֹנַּהְו ,לֵא 


















































תוֹלֲהְקַמְבוּ תוֹבְבִר  ָךְמַּע תיֵבּ לֵאָרְשִׂי  ,הָנִּרְבּ ראַָפְּתִי  ָךְמִשׁ וּנֵֽכְּלַמ  ,לָכְבּ רוֹדּ רוֹדָו  ,ןֵכֶּשׁ תַבוֹח לָכּ 







חַבַּתְּשִׁי  ָךְמִשׁ דַעָל וּנֵכְּלַמ  ,לֵאָה  ְךֶלֶֽמַּה לוֹדָגַּה שׁוֹדָקַּהְו םִיַמָשַּׁבּ ץֶרֽאָָבוּ  .יִכּ  ָךְל הֶאָנ  , ְָיי וּניֵֽהֹלֱא 
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 ָךוּֽלְלַהְי  ְָיי וּניֵֽהֹלֱא לָכּ  ָךיֶֽשֲׂעַמ  , ָךיֶֽדיִסֲחַו םיִקיִדַּצ יֵשׂוֹע  ָךֶֽנוֹצְר  ,לָכְו  ָךְמַּע תיֵבּ לֵאָרְשִׂי הָנִּרְבּ וּדוֹי 
וּכְרָבִיו וּחְבַּשִׁיו וּרֲאָפִיו וּמְמוֹרִיו וּציִֽרֲעְַיו וּשׁיִֽדְּקְַיו וּכיִֽלְמְַיו תֶא  ָךְמִשׁ וּנֵֽכְּלַמ ,יִכּ  ָךְל בוֹט תוֹדוֹהְל  ָךְמִשְׁלוּ 






סוֹכ י ִע י ִב ְר Kos R’vee‐Ee ‐ 
 




 ְךוּרָבּ הָתּאַ  ְָיי וּניֵֽהֹלֱא  ְךֶלֶֽמ םָלוֹעָה לַע ןֶפֶֽגַּה לַעְו יִרְפּ ןֶפֶֽגַּה  .לַעְו תַבוּנְתּ הֶדָשַּׂה  ,לַעְו ץֶרֶֽא הָדְּמֶח 
הָבוֹט הָבָחְרוּ  , ָתיִֽצָרֶשׁ ָתְּלַֽחְנִהְו וּניֵֽתוֹבֲאַל  ,לוֹכֱאֶל הָּיְרִפִּמ  ַעוֹֽבְּשִׂלְו הָּבוּטִּמ  .םֵחַר אָנ  ְָיי וּניֵֽהֹלֱא לַע 
לֵאָרְשִׂי  ָךֶמַּע ,לַעְו םִיַֽלָשׁוּרְי  ָךֶֽריִע ,לַעְו ןוֹיִּצ ןַכְּשִׁמ  ָךֶֽדוֹבְכּ ,לַעְו  ָךֶֽחְבְּזִמ לַעְו  ָךֶֽלָכיֵה .הֵנְבוּ םִיַֽלָשוּרְי ריִע 
שֶׁדֹֽקַּה הָרֵהְמִבּ וּניֵֽמָיְב  ,הָּכוֹתְלוּנֵֽלֲעַהְו  ,וּנֵֽחְמַּשְׂו הָּנָיְנִבְבּ לַכאֹנְו הָּיְרִפִּמ עַבְּשִׂנְו הָּבוּטִּמ    , ָךְכֶרָבְנוּ 
 ָהיֶֽלָע הָשֻּׁדְקִבּ הָרֳהָטְבוּ   ]תבשב הֵצְרוּ וּנֵֽציִלֲחַהְו םוֹיְבּ תָבַּשַּׁה הֶזַּה[  . וּנֵֽחְמַּשְׂו םוֹיְבּ גַח תוֹצַּמַּה 
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